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An Early 17th Century Ketubah from Sefer Tikun
Sofrim by Rabbi Itzhak Zabakh
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ABSTRACT: In Jewish Law, the halakha, there is an extensive importance to the
accurate scribing of legal documents (shtarot). Any slight deviation from the standard
formula of one word, or even of one character, might invalidate a formal bill or cancel a
personal or commercial obligation. The importance bestowed on each word encouraged
many famous rabbis to write and edit books of standard legal bills, and Hebrew scribes
used to copy samples of bills for their personal use in the future. Qualified scribes made
exemplary collections of documents for their students, and young trainees would copy
such samples – as well as original bills – in order to practice their profession. Quite a
number of early and medieval collections survived, none of them is complete.

This presentation is for the following text(s):
Formulae of a Jewish Maid’s Marriage Contract (ketubah)
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Volume 3: Gender, Family, and Social Structures, 2006, Wesleyan University,
Middletown, CT

Introduction to Formulae of a Jewish Maid’s Marriage
Contract (ketubah)
Ruth Lamdan, Tel Aviv University, Israel

Notes: The document was mentioned in M. Rozen’s article ‘The Position of the
Musta’rabs in the Inter Community Relationships in Eretz Israel from the End of the
15th Century to the End of the 17th Century’ (in Hebrew), Cathedra, 17 (1980), pp.
73-101 (a photocopy on p. 86). Also in my book A Separate People, Leiden-Boston-Köln
2000, pp. 123-124. Some aspects of the ketubah are discussed in my comprehensive
Hebrew article on Ms. Jerusalem 8°958 (Sefer Tikun Sofrim) which is currently in print,
and will appear in the forthcoming issue of Tarbiz (no. 74, 2006).
In Jewish Law, the halakha, there is an extensive importance to the accurate scribing of
legal documents (shtarot). Any slight deviation from the standard formula of one word,
or even of one character, might invalidate a formal bill or cancel a personal or
commercial obligation. The importance bestowed on each word encouraged many
famous rabbis to write and edit books of standard legal bills, and Hebrew scribes used to
copy samples of bills for their personal use in the future. Qualified scribes made
exemplary collections of documents for their students, and young trainees would copy
such samples – as well as original bills – in order to practice their profession. Quite a
number of early and medieval collections survived, none of them is complete.
The collection of documents titled ‘Sefer Tikun Sofrim’ (roughly translated: Instruction
Book for Scribes) was probably originated in Salonica, after the Expulsion of the Jews
from Spain (1492), and it became so popular among scribes and scholars that it was
thereafter copied many times for persoanl and communal use. But as it happened, some
of the scribes that copied ‘Sefer Tikun Sofrim’ took the liberty of adding and remarking
upon the original documents. At a later stage, in 1789, when it was finally printed in
Livorno, some of the modifications and additions, as well as many errors, were
integrated into it. In any case, the different versions of ‘Sefer Tikun Sofrim’ offer a set of
legal documents which shows not only the process of transferring information and texts,
but also reflects cultural influences among Jewish communities, and actual differences
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in the traditions and customs of Jewish congregations in various regions.
The version found in the National and Hebrew University Library in Jerusalem ( Ms.
8°958), is undoubtedly the most complete, varied and perfect collection of ‘Sefer Tikun
Sofrim’. It was copied in Jerusalem in 1635 by Yehudah Mora’li - a student of Rabbi
Itzhak Zabakh, who was a sofer (scribe), dayan (judge) and head of a yeshiva (school)
for about forty years. It contains 100 shtarot, more than a third of them relate to
persoanl and family matters such as marriage, divorce and inheritance, and the rest are
commercial, communal, financial, etc.
The most outstanding document in the collection is a marriage contract (ketubah) from
Jerusalem, which I intend to present at the workshop.
Like any other legal contract, a ketubah is accompanied by a list of mutual obligations
according to the financial and personal arrangements that were previously agreed upon
by the parties. Every ketubah has conditions (tenayim), which refer mainly to the
halakhic obligations of a husband towards his future wife. Some of the conditions are
considered an inherent part of the ketubah even if not specifically mentioned (they are
called “court’s conditions”). Financial and special other obligations are specified in
details.
The ketubah from Jerusalem is unique for its special conditions, which were added in
brackets, and were typical to the Musta’arabs – the local Jews who lived for generations
in Arabic-speaking lands, and were quite similar to the Muslims in their outer
appearance and daily customs.
In the workshop I’ll refer briefly to the wanderings of ‘Sefer Tikun Sofrim’, and then,
through carefully reading the English translation of the manuscript, discuss the
potential variations of a ketubah formulae. I’d like to show that this is a flexible contract,
and that through the years it was adapted to various localities and situations, and was
modified accordingly. This fact enables us a glimpse into varied aspects of life in
different Jewish centers.
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Formulae of a Jewish Maid’s Marriage Contract
(ketubah)
Tofsi de-shitrei ketubat bat Israel

Itzhak Zabakh, 1635
Translated by Ruth Lamdan, Tel Aviv University, Israel

Notes: The document was mentioned in M. Rozen’s article ‘The Position of the
Musta’rabs in the Inter Community Relationships in Eretz Israel from the End of the
15th Century to the End of the 17th Century’ (in Hebrew), Cathedra, 17 (1980), pp.
73-101 (a photocopy on p. 86). Also in my book A Separate People, Leiden-Boston-Köln
2000, pp. 123-124. Some aspects of the ketubah are discussed in my comprehensive
Hebrew article on Ms. Jerusalem 8°958 (Sefer Tikun Sofrim) which is currently in print,
and will appear in the forthcoming issue of Tarbiz (no. 74, 2006).
On the sixth day of the week, on day so and so of the month, in thus and thus year since
the creation of the world, the era according to which we are accustomed to reckon here
in the holy city of Jerusalem, may it be rebuilt and re-established, a city that situated
near the waters of the Shiloakh river and by cisterns’ waters, [be it known] that the
groom, the handsome youth, Rav so and so, son of so and so, may his fortune be
favorable, said
to this lovely maiden [on the right margin: “and if she is a widow one should write: so
and so that has been previously widowed; or if she was a divorcee or a halutzah or a
captive, this should be explicitly mentioned, so that a cohen will not err [and marry her];
this was written by the author of Annotations on Maimonides”], the excellent virgin, the
graceful and good looking so and so, daughter of so and so: 'Be thou my wife according
to the law of Moses and Israel, and, by the help of Heaven, I will work for thee, honor,
nourish, provide, maintain, support and clothe thee, as is customary with Jewish
husbands, who work for their wives, honor, nourish, provide, maintain, support and
clothe them in truth. And I shall give you the mohar of your virginity (and for a widow
one writes: your mohar) two hundred silver zuz which are due you [on the right margin:
“some write: which are due you according to the Torah, and it refers to Tyrian coins”]
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(and for a widow one writes one hundred), and I am obliged to provide your food,
clothing and needs, and to come on to you [on the left margin: “some write ‘to know
you’, which is a more decent expression”] as the way of all the world.
And this bride, so and so, consented and became his wife. And this is the dowry which
the bride, so and so, brought from her father's and mother’s house (and if she is an
orphan one writes: from her house): in gold and silver jewelry, dresses, and bedclothes a certain amount, and in cash coins - a certain amount, plus a third [on the left margin:
“for a widow one writes ‘one quarter’ and also for a divorcee”]. And the said bridegroom
consented, and gave her from his own property: as an advance payment a certain sum
and it was included in the above mentioned dowry, and as a delayed portion a certain
sum, making in all, the dowry, and the advance payment and the delayed portion, the
sum of such and such groshos, each one of them is equivalent to thirty Egyptian maiadi,
the coin that is customary here in Jerusalem, may it be rebuilt and re-established soon.
And the bridegroom took possession of all of it, and assumed full responsibility as iron
sheep possessions [between the lines: “and as a loan and obligation”], so that if [its
worth] decreases – the loss is his, and if increased – he profits.
(The conditions which are currently customary in Jerusalem) The conditions agreed
upon are as valid as the conditions of the Sons of Gad and the Sons of Menasseh, and
these are:
Her handiwork belongs to him, and he is responsible for keeping her clothed (and if they
follow the mustaarab’s custom, they write: her handiwork belongs to her, and he is
obliged to provide a certain sum each year);
And their dwelling will be only in Jerusalem (or as specifically stipulated);
And that he will not marry or betroth any other woman but her, unless she has lived
with him for ten successive years (and if she is a minor, one should write: as of the time
when she becomes able to conceive, and if she is a widow one should write: five years)
[on the left margin: “and if she miscarried - one counts from the date of her abortion”]
and did not give birth to a living offspring;
And he shall not sell or mortgage any of her articles unless by her will and permission
(and if she is a minor and has a father and a mother, one should write: by the
permission of her father and mother);
And he shall not tempt her nor shall he threaten her to surrender her [rights of] ketubah
[money], not the whole nor a part of it, and not any of the conditions specified in this
ketubah and if she renounces [her rights] it is as futile as a broken vessel;
And he shall not travel further than Aram Tsova [Allepo in Syria] or Noa Ammon
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[Alexandria in Egypt], nor sail overseas, unless he had left her a proper conditional
bill-of-divorce for a specified time, and provided for her maintenance according to the
court’s judgment;
(And if he has brothers one should write: In case, God forbid, that he becomes ill
[between the lines: “and has no living offspring”] and the doctors deem him at the point
of death, he shall write her a moribund bill of divorce as soon as the court demands it).
And thus said so and so, the said bridegroom: The grave and strong responsibility of this
marriage contract, of the dowry, and of the additional sum, and of the two hundred zuz
which are due her, I take upon myself and my heirs after me; and the best part of my
property, real assets and chattels, that I now possess or may hereafter acquire, movable
and immovable property, all of it shall be responsible and stand as a guarantee and be
mortgaged for the security of this marriage contract and the dowry and the additions,
which are scribed properly according to the custom of Israel, in accordance with the
institution of our sages, may their memory be for a blessing. It is not to be regarded as
an illusory obligation or as a mere form of document. It cannot be cancelled through a
formal declaration or by disqualifying the witnesses, in accordance with the opinion of
the RASHBA, of blessed memory.
And we have followed the legal formality of symbolical delivery [qinyan] and have
employed an instrument legally fit for the purpose, and, in addition, the bridegroom
took a severe oath and willingly shook hands in order to strengthen all that is stated and
specified above. And everything is valid, clear and established.
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EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources
Volume 3: Gender, Family, and Social Structures, 2006, Wesleyan University,
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טופסי דשטרי כתובת בת ישראל ותנאיה וכללותיה ופרטיה
Tofsi de-shitrei ketubat bat Israel

Itzhak Zabakh, 1635
Prepared by Ruth Lamdan, Tel Aviv University, Israel

Notes: The document was mentioned in M. Rozen’s article ‘The Position of the
Musta’rabs in the Inter Community Relationships in Eretz Israel from the End of the
15th Century to the End of the 17th Century’ (in Hebrew), Cathedra, 17 (1980), pp.
73-101 (a photocopy on p. 86). Also in my book A Separate People, Leiden-Boston-Köln
2000, pp. 123-124. Some aspects of the ketubah are discussed in my comprehensive
Hebrew article on Ms. Jerusalem 8°958 (Sefer Tikun Sofrim) which is currently in print,
and will appear in the forthcoming issue of Tarbiz (no. 74, 2006).
שטר כתובה מתוך כ"י בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,ירושלים 958°8
]דף  14ע"ב – דף  16ע"א ,סימן א[
טפסי דשטרי כתובת בתולת בת ישראל ותנאיה וכללותיה ופרטיה
בששי בשבת כך ימים לחדש פ']לוני[ שנת כך וכך לבריאת עולם למנין שאנו מנין פה ירושלם ע"ה ]עיר הקודש[ ת"ו
]תבנה ותכונן[ מתא דיתבא על מי שלח ועל מי בורות איך החתן הבחור ונחמד ה"ר ]הרב ר'[ פלוני בן פלוני ס"ט
]סימנו טוב[ אמר לה לבחורה }ואם היא אלמנה יכתוב פלונית או פ' דהות אלמנ']ה[ מקודם ,או אם היתה גרושה או
חלוצה או שבויה כותבין בפירוש כדי שלא יכשל בה כהן ,כך כת']ב[ בעל הגהות מימוניות {הנעימה בתולתא שפרתא
יעלת חן כלילת יופי פ']לונית[ בת פ']לוני[ הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא במימרא ובסיעתא דשמיא אפלח
ואוקיר ואזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתיכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין ומכלכלין
ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא ובהימנותא .ויהיבנא ליכי מהר בתולייכי )ולאלמנה כותב מהרייכי( כסף זוזי מאתן
דחזו }ויש כותבין דחזו ליכי מדאורייתא והם כסף צורי { ליכי )ולאלמנה כותב מאה( ועלי מזונייכי וכסותייכי וספוקייכי
ומיעל }ויש כותבין ומנדע שהוא לשון נקייה { לותיכי כאורח כל ארעא .וצביאת פ']לונית[ כלתא והות ליה לאנתו .ודא
נדוניא דהנעלת ליה פ']לונית[ כלתא דא מבית אביה ואמה )ואם היא יתומה כותב מבי נשא ( בתכשיטי זהב וכסף
ומלבושים ושמושי ערש ] 15ע"א[ כך וכך ,ומעות בעין כך וכך ,עם תוספת }לאלמנה יכתוב רביע וכן מ]גרשת[{
שליש .וצבי חתנא דנא ונתן לה מדיליה בתורת מוקדם כך וכך ונכללו בכלל הנדוניא הנז']כרת[ ,ובתורת מאוחר כך
וכך ,סך הכל הנדוניא והמוקדם והתוספת והמאוחר כך וכך גרושו']ש[ כל גרוש מהם שלשים מאיידי מצריות מהמטבע
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הנוהג היום פה ירושלם תוב"ב ]תבנה ותכונן במהרה בימינו[ .ובאו ליד החתן ה"ר ]הרב ר'[ פ']לוני[ הנז']כר[ משלם
וקבלם עליו כנכסי צאן ברזל >וכמלוה ורשו< שאם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לו.
)התנאים שנהגו עתה בירושלם תוב"ב( התנאים שהתנו ביניהם שרירי וקיימי כתנאי בני גד ובני ראובן ואלו הם :מעשה
ידיה לו וכסותה עליו )ואם כמנהג המוסתערב שכותבים מעשה ידיה לה ויוסיף לה בכל שנה כך וכך( ,והדירה בירושלם
דוקא )או במקום שיתנו( והירושה כפי ההסכמות המוסכמות בירושלם ת"ו ]תבנה ותכונן[ )או כפי התנאי שיעש
ביניהם( ושלא ישא ולא ישדך עליה שום אשה אחר']ת[ אלא א"כ ]אם כן[ שהתה עמו עשר שנים רצופים )ואם היא
קטנה יכתוב מעת שתהיה ראויה להריון }ואם תפיל מונה משעה שתפיל{ ואם אלמנה יכתוב חמש שנים( ולא ילדה ולד
של קיימא ] 15ע"ב[ ושלא ימכור ולא ימשכן שום חפץ מחפציה כי אם ברשותה ורצונה )ואם היא קטנה ויש לה אב
ואם יכתוב ברשות אביה ואמה( ,ושלא יפתנה ולא יאיימנה שתמחול לו כתובתה לא כולה ולא מקצתה ולא שום תנאי
מתנאי הכתובה הנ"ל ]הנזכרת לעיל[ ואם מחלה הרי המחילה ההיא כחרש הנשבר שאין בו ממש .ושלא יעבור מארם
צובה והלאה ולא מנוא אמון והלאה ולא דרך הים כלל עד שיניח לה גט זמן כשר עם ספוק מזונותיה כפי ראות ב"ד ]בית
דין[) .ואם יש לו אחים יכתוב :ואם ח"ו]חס ושלום[ יחלה >ולא יהיה לו זרע של קיימא< ויאמדוהו הרופאים שהוא
מסוכן מחוייב לכתוב לה גט ש"מ ]שכיב מרע[ תכף שידרש מב"ד( .וכך אמר פ']לוני[ חתנא דנא :אחריות וחומר וחוזק
שטר כתובה ונדוניא ותוספת אלין ומאתן זוזי דחזו לה קבילית עלי ועל ירתאי בתראי ועל כל שפר ארג נכסין וקניינין
דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודאקנה מקרקעי ואגבן מטלטלי כלהון יהון אחראין וערבאין ומשועבדין להתפרעא מנהון
שטר כתובה דא ונדוניא ותוספאות דנהוגין בישראל העשוי']ם[ כהוגן וכתיקון חז"ל ]חכמינו זכרונם לברכה[ דלא
כאסמכתא ודלא כטופסי ] 16ע"א[ דשטרי בביטול כל מיני מודעות שבעולם ובפיסול עדיהן ע"ד הרשב"א ז"ל ]על דעת
הרב ר' שלמה בן אדרת זכרו לברכה[ וקנינא מי']ד[ פ']לוני[ החתן הנז']כר[ קנין שלם מעכשו במנא דכשר למקניא
ביה וגם נשבע בשבועה חמורה בשי"ת ]בשם יתברך[ בתקיעת כף בלי שום אונס כלל לאשר ולקיים כל הכתוב ומפורש
עליו לעיל והכל שריר ובריר וקים.

Endnotes
][1על כתב היד וגלגוליו ראו :רות למדן" ,ספר 'תיקון סופרים' לר' יצחק צבאח" ,תרביץ ,עד )חוברת א( ,תשס"ה ,עמ'
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][2בדרך כלל מוסיפים ליד ציון העיר תיאור נהרות או ימים שבקרבתה .בכתובה מקושטא נרשם' :מימי מעינות
ובארות'.
] [3השווה רמב"ם ,הלכות יבום וחליצה ,פ"ד ,לד .ועל כך העיר ר' יוסף קארו ב'מגיד משנה' להלכה זו" :תיקון נאה
הוא" .ואינו נזכר כלל בהגהות מימוניות שם.
][4קיימת מחלוקת בין החכמים אם המוהר ,או 'עיקר כתובה' מקורו בתורה או שהוא מדברי סופרים .היה זה אחד מן
ה'חילוקים' בין חכמי א"י ,שפסקו כי כתובה מדאורייתא ,לבין חכמי בבל ,שפסקו כי כתובה מדרבנן .גם פוסקים
מאוחרים יותר נחלקו בעניין זה ,שיש לו השלכות כספיות )ראו אפשטיין ,עמ'
] [5כינוי למטבע כסף טהור .ראו קידושין ,יא ע"א' :כל כסף האמור בתורה – כסף צורי' .ראו גם רש"י שם ,ורמב"ם,
אישות ,י ,ח .תוספת זו מצויה רק בכ"י צבאח.
] [6מיעל=חיוב עונה .ראו תשב"ץ ,ח"ג ,סימן שא.
] [7ראו קשטרו ,ערך הלחם ,אהע"ז ,פה ,ג.
] [8גרוש )גרושוש(– מטבע כסף אירופאי ,מכונה גם :טאלר ,אריה .מאיידי = מטבע כסף קטן ,מכונה גם :פארא,
חתיכה ,קטעאש.
][9המדובר בירושת הבעל את אשתו.
] [10חלב שבסוריה.
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][11אלכסנדריה שבמצרים.
] [12הכוונה להתחייבות כספית או מכירה שאדם סומך בדעתו שלא יהיה עליו לקיימה במלואה ,ולכן עלול להתעורר
ספק ביחס לתוקפה החוקי.
][13ההתחייבות אינה כשטר סטנדרטי שבידי הסופר ,אלא נעשתה במיוחד בהוראת הבעל ובידיעתו.
] [14נוסחה הבאה לבטל כל הצהרה )'מודעא'( שנמסרה לפני כתיבת השטר והעלולה לפוסלו.
][15תקנת הרשב"א )ר' שלמה בן אדרת( לביטול מודעא ראו :שו"ת הרשב"א ,ח"א ,סימן תקעג ומובאת בפירוש 'נמוקי
יוסף' להלכות הרי"ף ,פרק חזקת הבתים ,דף כו ע"ב.
][16ב"מ ,מז סע"א .על נוסחאות הסיום בכתובות ראו :פרידמן ,נישואין בא"י ,עמ'
Archive: Jerusalem, Jewish National and University Library, MS 8°958, Sefer Tikun
Sofrim (=Scribe’s Guide Book) by Itzhak Zabakh
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